














































Turkey’s EU  accession negotiations,  started  in October  2005,  are going very  slowly  for 
many  reasons,  including  the  government’s  continued  refusal  to  open  its  ports  and 
airports  to  vessels  and  aircraft  from Greek Cypriot‐controlled Cyprus  (an EU member 
since  2004).  This  issue will  come  up  for  review  at  the  EU  summit  during  the  current 
Swedish Presidency.  In  the worst‐case scenario, considered unlikely, negotiations could 
be suspended. Turkey has opened only 11 of the 35 accession chapters and closed one of 
them. Political  life has become highly polarised between  the government of  the Islamist 



































As Turkey approaches  its  fourth year of negotiating accession  to  the EU,  it  is becoming 
increasingly  clear  that  the  reforms  yet  to  be  put  in  place  and  the  obstacles  to  be 





victory and  re‐elected  in 2007, had opened 11 of  the 35 negotiating chapters, compared 
with 25 chapters in the case of the much smaller Croatia. It had closed only one of them 
(science and  research, which consists of one and a half pages, see Appendix 1). Croatia 








effectively moved  the goal posts, on  the grounds  that  chapters  in  the area of economic 
and monetary  integration would bring Turkey closer  to EU membership. An additional 
chapter  (agriculture)  is  blocked  by  both  France  and  the  European  Council.  President 
Nicolas  Sarkozy  says  ‘Turkey has no place  in Europe’  and  is pushing  for  a privileged 






























Forum’s Gender Gap  Index.  It  is  listed as only  ‘partially  free’  in Freedom House’s 2008 




the 2002 general election,  to  the horror of  the  so‐called Kemalist establishment, a  loose 
coalition  that  includes  the military,  the  judiciary  and  the  bureaucracy which  embraces 






as  being  not  very  Islamist.  In  its  first  two  years  in  office,  the AKP did more  to  bring 
Turkey  closer  to  the  EU  –through  a  reform  package which  led  to  the  decision  at  the 
December  2004  Copenhagen  summit  to  start  negotiations–  than  all  previous  Kemalist 
post‐war  predecessors.  The  AKP  followed  up  the  reforms  started  by  the  previous 
(coalition) government. 
 


























The  European  Court  of  Human  Rights’  decision  in  2005  to  uphold  Turkey’s  ban  on 
Islamic‐style  headscarves  (turban)  on  university  campuses  is  said  to  have  marked  a 
turning point for Erdogan (whose wife wears the headscarf) as he had hoped a favourable 
ruling would  have  enabled  him  to  relax  the  rigidly  secular  norms  and  usher  in more 
personal religious freedom in the public space.3
 
The  European  Commission’s  regular  annual  reports  on  Turkey’s  progress  towards 
accession make it very clear there is a long way to go, particularly in the areas of drawing 









limited  political  space  created  by  the  army  and  the  CHP/MHP.  Yet  this  cannot  be 
continually used as an excuse not to engage in politics sensibly. The top military brass, the 
self‐proclaimed guardians of the 1982 constitution (drawn up after their  last direct coup 
in 1980 and approved  in a referendum when voters were not  fully  free), remain deeply 
suspicious of Erdogan  and  the dismantling of  some of  the pillars of Kemalism.  ‘It  is  a 
historical irony that the very domestic forces that Atatürk tried to crush 80 years ago are 
now  in  the process of  fulfilling his vision of  a Turkey  firmly  rooted  in  the West’,  said 

















Gellner  (1925‐95), was as reactionary and dogmatic as any religious orthodoxy and  it  is 
proving  very  resistant  to  the  change  that  Turkey  needs  if  it  is  to  meet  the  EU’s 
requirements.6
 
The  army  tried  to prevent Abdullah Gül,  the  former  Foreign Minister,  from  becoming 
President  in  2007,  among  other  reasons  because  his  wife  wears  the  Islamic‐style 
headscarf.7 Erdogan called an election four months ahead of schedule and was returned 
to power with a  larger slice of  the vote  (from 34%  in 2002  to 46%) and Gül was elected 
President by the Turkish National Assembly for a seven‐year term.8 The CHP boycotted 
the vote and denounced Gül as an  ‘enemy of  the  republic’. No generals attended  their 
new Commander‐in‐Chief’s  inaugural  ceremony.  The  next  presidential  election  due  in 
August 2014 will be by direct universal  suffrage.  In 2008,  the AKP narrowly escaped a 
ban after the Constitutional Court found it guilty of anti‐secular activities.9 This climate of 
hostility  has  limited  the AKP’s  room  for manoeuvre,  and,  in  addition,  the  party  itself 
shows a lack of appetite for reform, perhaps because it believes (mistakenly in the view of 
liberals who supported the AKP in 2002 and have drifted away from it) it no longer needs 




Two positive developments  this year could  lead  to a more  fruitful relationship between 
the AKP and orthodox Kemalists and secular  fundamentalists and hence  invigorate  the 
EU  accession  process.  The  first  is  the  hugely  important  Ergenekon  trial  of  ardent 
nationalists from various walks of  life,  including retired generals,  journalists, politicians 
and  mafia  bosses,  who  allegedly  planned  to  provoke  a  military  coup  through 
assassinations  and  other  destabilising  actions.  That  this  case  has  come  to  light  is  a 
triumph  for  the  judiciary.  If  the  prosecution  gets  to  the  bottom  of  what  looks  like  a 
military‐led parallel security state and sentences those responsible Turkey will have taken 



























who  has  been  investigating  the  Gladio  network  in  Italy,  believes  Turkey  is  the  only 
country where the network was not dissolved as it mutated into a parallel state structure. 
 
The highly complex and confusing series of cases could  lead  to  the unearthing of many 
unexplained events in Turkey over the past three decades, including extrajudicial killings 
of  dissident  Kurds  by  counter‐insurgency  forces  during  the  24‐year‐long  separatist 
rebellion by the outlawed Kurdistan Workers’ Party (PKK) and the 2007 murder of Hrant 
Dink,  a  Turkish‐Armenian  editor, who  had  been  threatened  by  a  retired  general, Veli 
Kucuk, before his death. Kucuk, under arrest, is said to be one of Ergenekon’s ringleaders. 
 
In 1996, a  lorry  ran  into a Mercedes near  the  small  town of Susurluk. A police  chief, a 
convicted fugitive who was an ultranationalist and a member of the Turkish Parliament 
were in the Mercedes. The ultranationalist, who died in the accident, was the man driving 





by  the Supreme Board of Prosecutors and Judges (HSYK) after  indicting  the  land forces 
commander  of  the  time  as  being  the  founder  of  a  gang  that  was  responsible  for  the 
bookshop bombing. The three main suspects –two non‐commissioned officers and a PKK 
informant– were given nearly 40 years each by a civil court at the end of a  lengthy trial 
process  that  lasted  close  to  two  years.  However,  in  May  2008  the  Supreme  Court  of 
Appeals declared  the  case  a mistrial  and  ordered  the  suspects be  retried by  a military 
court. 
 
The  growing  body  of  evidence  is  an  embarrassment  for  the  top  brass.  According  to 
analysts,  it has exposed divisions within  the army between  soldiers  in  favour of  closer 
links  with  some  of  Turkey’s  Euro‐Asian  neighbours,  such  as  Russia,  and  more  pro‐
Western, Atlanticist soldiers who want the country to  join the EU. But  in today’s highly 







been  detained  without  charges  for  an  excessive  amount  of  time.  In  May,  thousands 
marched in Ankara to protest at the investigation. 
 
The  military,  the  second  largest  in  NATO,  has  also  been  put  on  the  defensive  by  a 
document leaked in the Taraf newspaper with plans to undermine the AKP and the faith‐
based  movement  of  Fethullah  Gülen.  The  ‘Action  Plan  to  Combat  Reactionarism’, 











the  Colonel  thought  to  have  prepared  it were  ruled  out.  Some  Turkish  jurists  said  a 
military  investigation  into  the alleged plot was unlikely  to produce a  result  that would 
satisfy  the  questions  of  the  public  and  that  it  should  be  thoroughly  investigated  by  a 
































general election and  the even higher  level  that Erdogan was explicitly hoping for  in  the 
local elections. The AKP lost 12 cities, including Antalya, which Erdogan visited 26 times. 
Nevertheless,  the  AKP’s  share  of  the  vote  was  more  than  the  combined  vote  of  the 
Republican People’s Party (CHP) and the far‐right Nationalist Action Party (MHP). 
 
There were  several  elements  behind  the  reduced  share  of  the  vote: Turkey’s wobbling 
economy, which  Erdogan  had  claimed would  not  be  affected  by  the  global  recession; 
disenchantment  among  AKP’s  liberal  supporters  at  the  slow  pace  of  reform;  the 
government’s  failure  to  deliver  on  issues  such  as  easing  the  headscarf  ban  that 




Erdogan  to  satisfy  all  of  the many  strands  of  the  party  all  of  the  time.  The  electoral 
landscape, based on the local elections, can be divided into four segments: the coastal area 
of western Turkey voted  for  the CHP and  cities  in  the  central Aegean  for  the MHP;  in 
Istanbul, the AKP mayor lost a lot of votes to the CHP; in the south‐east, the pro‐Kurdish 
Democratic  Society Party  (DTP)  took back  all major  cities  from  the AKP  (probably  the 
biggest shock for the AKP) and won 75% of the vote in Diyarbakir, the provincial capital, 
even though the TRT state television finally launched a 24‐hour Kurdish channel, and in 





Erdogan  reshuffled his cabinet. Ali Babacan,  the Foreign Minister and  former Chief EU 
Negotiator, moved  back  to  a  strengthened Economy Ministry with  a wider  remit,  and 
Ahmet Davutoglu, Erdogan’s chief foreign policy adviser, became Foreign Minister. The 
neo‐Ottomanist  Davutoglu  is  the  chief  architect  of  Turkey’s  more  active  regional 
engagement,  summed  up  in  the  doctrine  of  ‘zero  problems  with  neighbours’.  In  a 
separate  move,  Egemen  Bagis  became  Chief  EU  Negotiator  and  the  post  was  given 














humbling  experience  for  Erdogan  and  temper  the  authoritarian  streak  in  him. Hakan 
Altinay, the Executive Director of the Open Society Foundation in Istanbul, says Erdogan 
needs  to  ‘acquire a bit of Nelson Mandela’s  touch’ and  ‘reach out  to groups who now 




magnanimous  to  his  critics  and  political  adversaries.  The Dogan Group, which  owns 
nearly  half  of  Turkey’s  print  and  broadcasting media,  has  been  fined more  than  €400 




not  looked  the other way when  the military  threatened  to  intervene and stop Gül  from 
becoming  President  in  2007.  As  Altinay  points  out,  the  constitutional  court  ‘made  a 
mockery  of  the  constitution  it  is  charged  with  protecting  by  establishing  quorum 
requirements  (where  none  had  ever  existed  or  been  needed)  and  by  annulling 








The AKP has gained a  lot of credibility by pushing ahead with  the Ergenekon  trial and 
taking  on  the  ‘deep  state’, which would  probably  never  have  happened with  another 




























According  to Amnesty  International’s  latest  report  on Turkey,  issued  in May,  cases  of 
torture  and other  ill‐treatment have  increased, despite  the government’s  zero  tolerance 
policy, dissenting views have been met with prosecution and intimidation, discrimination 
based on  sexual orientation  and gender  identity persisted  and  implementation of  laws 
aimed at preventing violence against women and girls remained slow.14 Although Article 
301 of the penal code, which criminalises ‘denigration of Turkishness’, has been amended, 
it  remains,  in  the words  of Amnesty,  an  ‘unfair  limitation  to  freedom  of  expression’. 
Investigations under the new Article 301, which makes it a crime to ‘denigrate the Turkish 
nation’  continued,  authorised  by  the  Justice Minister  as  required  by  the  amendments. 
Turkey’s  highest  appeals  court  upheld  in May  a  case  against  the  2006 Nobel  laureate 
novelist Orhan Pamuk, brought by various individuals demanding compensation for the 
remarks  he  made  in  2005  that  landed  him  in  court.  That  case  was  dropped  under  a 
technicality and in the wake of international outrage. Pamuk told a Swiss magazine that 
‘30,000 Kurds and a million Armenians were killed  in  these  lands and nobody but me 
dares  to  talk  about  it’.  The  compensation  case  was  most  unlikely  to  succeed,  but  it 





Turkish  Republic,  has  yet  to  be  amended.  His  portrait  hangs  in  most  shops  and 
restaurants  and  adorns  all  banknotes.  An  Istanbul  court  ban  on  access  to  the  video‐























the  national  parliament.  In  Spain,  the  barrier  is  5%.  Turkey’s  threshold  prevents  the 
formation of a parliament reflecting more accurately  the country’s political realities and 
skews parliamentary  representation:  the AKP won 34% of  the vote  in  the 2002 general 
elections and 67% of  seats  in  the Assembly as only one other party  cleared  the hurdle. 
Half  the electorate was  thus disfranchised. The AKP won 47% of  the votes  in 2007 and 
62% of  seats as  two other parties cleared  the hurdle. The EU asked Turkey  in  the 2007 
Accession  Partnership  to  ‘align  with  best  practices  in  EU  member  states  as  regards 
legislation on political parties’ and  to make party financing  fully  transparent. Ironically, 































has been stuck  in parliament since  last December. Turkey does not yet have basic  trade 
union rights:  there are restrictive  thresholds  for  trade unions  to be eligible for collective 
bargaining, restrictive provisions relating to the right to strike and to collective bargaining 
for  public‐sector  employees,  and  limitations  for  certain  public‐sector  employees  on 
joining  trade unions. The  international Labour Organisation  (ILO) has  long complained 
that Turkey is out of step with the EU. As a result of the lack of a new trade union law, 
the  chapter  on  social  policy  could  not  be  opened,  as  hoped  for  during  the  Czech 
Republic’s EU Presidency, and only one chapter (taxation) was opened. 
 
The AKP  lacks  the  two‐thirds majority  in  Parliament which would  enable  it  to  push 






process  of  societal  pressure,  has  been  fomenting  what  the  Turkish  academic  Kerem 
Öktem, a Research Fellow at St Antony’s, Oxford University, calls a  ‘moderate Muslim 
society.’ This is his shorthand for a society where ‘a few areas of relative social freedom in 
cities  like  Istanbul and  Izmir and  tourist areas notwithstanding, girls are educated with 
the  aim  of  being  good  mothers  and  might  also  work  until  they  get  married,  where 
modesty rules (either headscarf or at least long sleeves) and where alcohol is served if at 
all only in dedicated areas outside town centres, not visible to the large public.18 Religion 




murders  of  transsexuals,  transvestites  and  homosexuals19  and  the  other  is  the  sacking 
earlier this year of Dr Cigdem Atakuman, editor of a leading science magazine for a cover 
story on Charles Darwin. The Darwin cover in the March issue of Bilim ve Teknik (Science 
and  Technology),  published  by  a  government  agency,  the  Scientific  and  Technological 
Research Council  (TÜBITAK), was replaced with one on global warming  (see Figure 2). 
Intelligent  design  is  taught  in  some  Turkish  schools,  thanks  to  some  extent  to Adnan 
Oktar, a preacher who set up  the Bilim Arastirma Vakfi  (Scientific Research Foundation), 














The  decision  to  sack  Dr  Atakuman  was  made  by  Ömer  Cebecci,  Vice‐president  of 
TÜBITAK. He is a pious Muslim and a former professor at the King Abdulaziz University 
in Jeddah, Saudi Arabia, during the 1980s. The AKP has tended to fill leading positions in 


















central  Anatolia,  the  heartland  of  the  AKP,  were  never  noted  for  their  pluralism  in 
lifestyles, and Christian Democrat parties, when in power in Europe, also sought to push 











from  the  state  nor  a  disestablishment,  but  the micro management  of  a  certain  type  of 
Sunni  Islam  financed  by  the  state  and  administered  by  the  Diyanet,  a  vast  religious 




socialism  and  communism  and making  religious  teaching mandatory  in  schools.  They 
instituted the ‘Turkish‐Islamic Synthesis’ as the country’s semi‐formal state doctrine. 
 
Although  Turkey  is  predominantly  Muslim  (98%  of  the  population),  Islam  is  not  a 
monolithic  religion  in  the  country.  Most  Turks  belong  to  the  loosely  defined  Sunni 
interpretation of  Islam, but  the practice also  includes mystical and  folk  Islam as well as 
conservative and more moderate understanding of Islam. This mosaic of religions as well 
as sects  is a carry‐over  from  the multicultural Ottoman Empire,  the result of which was 










non‐Muslim minorities  (0.2% of  the population), something  that  is  inherent  in  the EU’s 
understanding  of  religious  freedom.22  Barrack  Obama,  the  US  President,  reminded 
deputies when  he  spoke  to  the  Turkish  Parliament  in April  that  the Greek Orthodox 
seminary  on Halki,  an  island  off  Istanbul,  closed  in  1971 had  still not been  re‐opened. 
Religious  identity  is  still written on  every Turkish  ID  card,  exposing  those who  are of 
other faiths. 
 














constitution as of 2001, Turkey’s  ranking  in  the UN Development Programme’s gender 








considered  women’s  bodies  and  sexuality  as  a  property  of  men,  family  or  society.23 
Family  courts  have  been  established,  employment  laws  amended  and  there  are 
programmes  to  tackle domestic violence and  improve access  to education  for girls. The 
startling  contrast  between  the  legal  position  of  women  and  Turkey’s  low  ranking  in 
gender empowerment is basically due to socially conservative traditions and mentalities 






the divided  island of Cyprus  (see Figure 3). As part of a  review at  the EU summit  this 
December of Turkey’s membership bid,  the government  faces a deadline  to  implement 
the Ankara protocol  signed  in  July  2005. Turkey does not  recognise  the Greek Cypriot 
government of Cyprus and still  refuses  to open  its ports and airports  to Greek Cypriot 





lawful government of  the whole of  the divided  island,  though  its writ does not extend 
north of the United Nations buffer zone established after the Turkish invasion in 1974, in 
response  to  a Greek military  junta  backed  coup  in Cyprus.  The  invasion  came  after  a 
decade of sporadic intercommunal violence between Greek and Turkish Cypriots. 


















A  total  breakdown  in  Turkey’s  accession  negotiations was  avoided  in December  2006 

























the UN,  the EU and Turkey had put a considerable effort  into winning support  for  the 
plan. One week  later only the southern part  joined the EU as both sides had to approve 
the plan. Erdogan, who  took  a  big domestic political  risk  by pressing  for  a  ‘yes’  vote, 









talks.  It  ruled  that  courts  in  the  EU  should  enforce  a  Greek  Cypriot  judgement  on 
disputed property. Talat, however, said his government would continue distributing titles 
to  land owned by absentee Greek Cypriots and added  that,  if a UK  court  followed  the 
ECJ’s guidance and enforced Greek Cypriot claims on land in the north, ‘our people will 
push us to get out of negotiations’.25 Close to 80% of property in the north is believed to 
be owned by Greek Cypriots who  fled  in  the 1970s. Many Britons have bought holiday 
homes in the north and their property faces an uncertain future. 
 
Christofias’  Cyprus  Communist  Party  (AKEL)  beat  the  pugnacious  incumbent  Tassos 





solution  and warning  that not  all Greek Cypriots would  be  able  to  return  to  their  old 
homes.26  In  June’s  European  elections, Greek  Cypriot  parties  that  support  the  current 
round  of  UN‐backed  negotiations  on  re‐unifying  Cyprus  took  70%  of  the  vote,  but 





the  south  and  the  north.  It  had  been  divided  since  1964,  when  an  outbreak  of 
intercommunal  fighting  led British soldiers  to  lay barbed wire  to cut off  the Greek and 
Turkish Cypriot communities. 
 
Both  Talat  and Christofias  are much more  committed  to  finding  a  solution  than  their 





troops, would  come  to  an  end. Cyprus  as  a whole would  also  benefit.  ‘From  being  a 
burden and source of tension, Cyprus, with its low taxes, strategic position and relatively 
efficient  government,  would  become  a  confident,  cosmopolitan  society  and  booming 
beacon  of  prosperity’,  says  Hugh  Pope,  the  Turkey/Cyprus  project  director  for  the 













While  very  little  progress  has  been  made  over  Cyprus,  moves  are  afoot  to  bury  the 
hatchet with  neighbouring Armenia,  another  protracted  issue  (see  Figure  4).27  Turkey 
closed  its border with Armenia  in 1993  in  support of  its ally Azerbaijan, which was  in 







Coming  to  terms with  the  controversial  issue of  the 1915 massacre of up  to 1.5 million 
Armenians during the Ottoman Empire, which Armenia and its diaspora label genocide, 
a  term  the Turkish  authorities virulently  refuse  to  accept because  it does not  take  into 
account their view of what happened, is not an EU requirement. Yet some form of words 
satisfactory  to both  sides,  if not  an outright  apology, would  certainly go down well  in 
some countries, particularly in France where there is a large Armenian community. 
 
The Armenian  issue  is now much more openly debated  in Turkey, although  the risk of 
prosecution  for  expressing  views  deemed  as  a  crime  has  not  totally  disappeared.  The 
murder of the Armenian‐Turkish journalist Hrant Dink in 2007 triggered a protest march 
by  100,000  people  in  Istanbul  carrying  signs  saying  ‘We  are  all  Armenians’.28  Last 















attended  the World Cup qualifying game between  the  two  countries. On  23 April  this 
year, one day before Barrack Obama gave the annual statement by US Presidents on the 
killing  of  Armenians,  Turkey  and  Armenia  agreed  a  framework  to  normalise  their 
relations. Obama, anxious to keep Turkey on board as part of his promise to reach out to 
the Muslim world, did not follow a campaign pledge and studiously avoided the G‐word 
(used  when  he  was  a  Senator).  Instead  he  chose  one  of  the  Armenian  terms  for  the 
atrocities, Mets Yeghern, meaning ‘Great Man‐Made Catastrophe’. 
 
The  dispute  over Nagorno‐Karabakh  dates  from  the  time when  the  Soviet Union was 
collapsing  (see  Figure  5).  A  referendum  held  there  in  December  1991  and  in  the 
neighbouring  district  of  Shahumian  resulted  in  a  declaration  of  independence  from 
Azerbaijan  as  the  Nagorno‐Karabakh  Republic,  which  is  still  not  recognised  by  any 
country.  Tensions  over  the mainly Armenian‐populated  enclave  led  to  a war  between 
Armenia and Azerbaijan. Up to 30,000 people were killed and more than one million fled 
their homes.  Since  the war  ended  in  2004, Nagorno‐Karabakh has  been  legally part  of 
Azerbaijan  but  controlled  by  ethnic  Armenians.  Turkey  has  strong  relations  with 
Azerbaijan based on trade, shared oil and gas pipelines and a sense of common destiny in 
an ethnic, cultural and linguistic Turkic world. Turkey was the first country to recognise 
Azerbaijan after  it declared  independence  in 1991. In 2008, the two countries exchanged 
10  state  visits  at  the  Presidential  and  Prime  Ministerial  level.  The  close  relations  are 














The  close  relationship  between Turkey  and Azerbaijan  has  so  far  conditioned Turkey‐
Armenia  normalisation  as Ankara  has  always  insisted  on Armenia’s withdrawal  from 
occupied Azerbaijani territories as a precondition for opening the border and establishing 
diplomatic  relations. Azerbaijan would not be happy with  a de‐linkage;  it  could  affect 














adviser,  who  became  Foreign  Minister  earlier  this  year.  In  a  book  published  in  2001 
Davutoğlu  introduced  the concept of strategic depth as a factor  that should characterise 













a  ‘critical’ ally  in his speech  to  the Turkish parliament  in April– as part of his policy of 
reaching out  to  the Muslim world. Turkey has some 900  troops  in Afghanistan and  is a 

















Economic  considerations  –export  markets,  investment  opportunities,  tourism,  energy 
supplies, etc– have become much more forceful drivers behind foreign policy. Take trade: 
exports and imports as a percentage of GDP rose from 9% in 1975, when Turkey was still 
an  import  substitution  economy,  to  46%  in  2008  (during  this  period  the  size  of  the 
economy  increased  tenfold). As  it becomes more  integrated  into  the global economy, so 
Turkey  is  developing  into  a  trading  state.  Foreign  trade  with  countries  in  its 
neighbourhood  increased  from  US$9.6  billion  in  1995  to  US$67.7  billion  in  2007.  A 
significant  chunk of  exports  to both  the EU, with whom Turkey has  a Customs Union 
since 1996, and to countries that are nearer is coming from the so‐called Anatolian Tigers, 
a dynamic and socially conservative business class that mainly supports the ruling AKP. 





Hopes  for  an  end  to  25  years  of  fighting  between  Turkish  troops  and  the  separatist 
Kurdistan Workers Party (PKK) in the south‐east of the country have been raised by the 
PKK’s  decision  to  extend  a  unilateral  ceasefire  declared  on  14 April  until  15  July  and 
dropping  its  demands  for  independence  in  favour  of  greater  autonomy  and  cultural 
rights. The PKK  could extend  the  truce  to 1 September  if  it believes  the government  is 
making  progress  on  finding  a  political  solution  to  the  conflict  that  has  killed  40,000 
people, mainly Kurds. The  strident Deniz Baykal,  leader  of  the  opposition Republican 
People’s  Party, which  has  abandoned  its  social‐democrat  roots  and  become  almost  as 




in public was  forbidden  in Turkey until 1991).  In  January, ahead of March’s municipal 
elections,  the  TRT  state  television  launched  a  24‐hour  Kurdish  channel  in  the  main 
Kurdish dialect, Kurmanji,  implementing  the  reform of broadcasting  laws  approved  in 
2002.  Private Kurdish  TV  channels  are  still  only  allowed  to  broadcast  in  their mother 
tongue  for  four hours a week. Every  show  is vetted and has  to have Turkish  subtitles, 















did nothing  to help  the  ruling AKP obtain more votes  in  the south‐east where  the pro‐
Kurdish  Democratic  Society  Party  (DTP),  which  has  20  deputies  in  the  national 
Parliament, took back all major cities from the AKP including Diyarbakir, the provincial 
capital.  The  DTP  won  eight  provincial  mayoralties  (four  more  than  in  the  2004  local 
elections) and 50 district mayoralties (up from 18 five years ago). More than 50 members 





incidents  still occur  in Turkey. Six  soldiers were killed and 11 wounded on 27 May  in 

















crisis  of  2001,  among  other  things,  have  helped  the  country  to  weather  the  global 



























three  factors:  (1)  an  increase  in  the  share  of  exports  in  output  (textiles,  clothing,  car 
assembly,  consumer  electronics,  white  goods  and  light  industrial  machinery);  (2)  the 




economy,  which  is  reckoned  to  account  for  up  to  one‐third  of  Turkish  GDP,  and 
implement serious  tax reform  through an  institution similar  to  the US’s Inland Revenue 
Service  (IRS).The  tax  system depends  for  around  70%  of  revenue  on  indirect  taxation, 
leaving  the  country’s  finances  extremely  sensitive  to  economic  downturn.  These  two 
issues are a central part of a new IMF standby agreement which the government has been 
negotiating on and off for around a year. Prime Minister Erdogan is reluctant to bite the 






the  EU  summit.  A  suspension  of  negotiations  because  of  its  continued  failure  to 
implement  the Ankara Protocol and open  its ports and airports  to Greek Cypriot  ships 
and  aircraft  is most unlikely  because  it would  require  a unanimous vote by  all  27 EU 
countries.  Several  of  the  big  EU  nations,  such  as  the  UK  and  Spain,  would  not  be 
prepared  to  go  so  far.  In  the  best‐case  scenario,  and  probably  the most  likely, Turkey 
would be warned again about the consequences of not meeting its obligations and given 















The partnership  idea, which has never been  fully spelled out and  is rejected by Turkey, 
may gain momentum as a result of the greater share of seats in the European Parliament 
won by extreme right‐wing parties in June’s European elections. The extreme right gained 









the  country  can  expect  is  to be  treated as a  second‐class European  citizen because  it  is 
poor, large and Muslim.34
 
Turkey  has  already  spent  46  years  in  the EU’s  anteroom,  since  becoming  an  associate 
member of  the  then European Economic Community  in 1963. Failure  to make Turkey a 
full member, assuming it meets all the criteria one day, like all other countries that have 
negotiated  their membership, would  also  erode  the EU’s  credibility by  showing  to  the 
world  that  it  does  not  keep  its  word.  The  basic  principle  of  Roman  law  –pacta  sunt 
servanda (agreements must be kept)– is part of the European cultural heritage. 
 
The  opposition  in  some  governments  and  some  populations  to  Turkey’s  full  EU 
membership is a gift to the Republican People’s Party (CHP) and the far‐right Nationalist 




by  the  Constitutional  Court,  like  some  of  its  predecessors  in  the  past.  The  Kemalist 
establishment shows no sign of giving up its quest to find a way to ban the AKP. Erdogan 
keenly began  the EU negotiations and does not want  them derailed  (they give  the AKP 















campaigning  for  a general  election  that has  to be held by  July  2011. The EU  accession 
process during that period will be even more on the back burner than it is at the moment. 
It is now widely accepted that, barring a miracle, Turkey will not meet all 35 chapters by 




























































































law  is declared  in 11 provinces; some  leftist and  religious political parties are closed down. The 
state  security  courts, heavily  influenced by  the military, are  created. The direct  influence of  the 
military lasted until the October 1973 elections. 
July 20 1974 
Turkey  invades  Cyprus  by  sea  and  air  following  the  failure  of  diplomatic  efforts  to  resolve 
























































The Turkish Grand National Assembly  approved  34  amendments  to  the Constitution,  the most 




the easing of bans on  the use of  the Kurdish  language,  to meet  some of  the EU’s human  rights 
criteria. 
November 3 2002 









The Turkish Parliament  approves  a  clutch of  constitutional  reforms  that make  it harder  to  shut 
down parties and easier to prosecute torturers. 
December 12 2002 
The EU summit at Copenhagen decides  to accept Cyprus  in May 2004, despite  faltering  talks  to 
reunify  the  island.  It  proposes  a  December  2004  review  of  Turkey’s  progress  in  fulfilling  the 










The  European  Commission  released  its  sixth  regular  report  on  Turkey’s  progress  towards 
accession.  It  said  the  government  had  ‘shown  great  determination  in  accelerating  the  pace  of 






Talks  on  a  revised UN  plan  for  the  unification  of Cyprus  failed  to win  endorsement  from  the 














towards meeting  the  criteria  for  starting  accession  talks, Brussels warned Ankara  that unless  it 














EU  leaders  agree  at  the Brussels  summit  to open  talks on Turkeyʹs EU  accession. The decision, 
made at a summit in Brussels, follows a deal over an EU demand that Turkey recognise Cyprus as 
an EU member. 
October 3, 2005 
EU membership negotiations officially launched. 
 
Appendix 3. Basic Statistics, Spain and Turkey (1) 
  Spain  Turkey
Population (million)  46.6  71.9
Unemployment rate (%)  11.3  9.4
GDP (Purchasing Power Parity, US$ bn)  1,396,881  915,184
Per capita GDP (Purchasing Power Parity) (US$)  30,621  13,138
Per capita GDP (Purchasing Power Parity, EU‐27=100)  104  45
GDP structure (%)   
    Primary sector  3.4  9.4
    Secondary sector  29.0  33.5
    Tertiary sector  67.6  50.8
Merchandise exports (% of GDP)  17.6  19.3
Imports of goods (% of GDP)  25.7  26.6
Number of tourists (million)  57.4  30.9
Current account (% of GDP) ‐9.5  ‐5.7
Inflation (annual % change in CPI)  4.1  10.4
General government balance (% of GDP)  ‐3.8  ‐1.8
General government debt (% of GDP)  39.5  40.0
Inward stock of foreign direct investment (US$ billion)  537.4 (2007)  145.5 (2007)
Outward stock of Spanish investment abroad (US$ billion)  636.8 (2007)  12.2 (2007)
Total tax revenue (% of GDP)  32.8  23.7 (2007)
Spending on R&D (% of GDP)  1.27 (2007)  0.58 (2006)
Passenger cars per 1,000 inhabitants  445 (2006)  84 (2006)
Fertility rate  1.46  2.20
UN human development index (2)  0.949 (2005)  0.775 (2005)
Life expectancy at birth (years)  81 (2007)  72 (2007)
Percentage of population under the age of 15  14.5  26.4
Percentage of population over the age of 65  16.7  7.0
Gini coefficient of income inequality (mid‐2000s) (3)  0.319  0.430
Transparency International Corruption Perceptions Index (Rank & score) (4)  28th, 6.5  58th, 4.6
Gender empowerment (ranking in UN Development Programme’s measure)  12th  90th
Press freedom index (Reporters without Borders)  36th  102nd
Prisoners per 100,000 inhabitants (average of years 2005‐07)  146  102
Number of governments since 1977 (5)  10  20
Military expenditure (% of GDP)  1.0 (2006)  2.9 (2006)
(1) 2008 unless otherwise stated. 
(2) The maximum value is one. 
(3) The closer to zero the more equal the income distribution. 
(4) The closer to 10 the cleaner the country. 
(5) This is taken as the reference year because it was when Spain had its first free elections since 1936. 
Source: Eurostat, OECD, Turkish  Statistical  Institute, UNCTAD, UN Human Development Report, World Development 
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Indicators and Economist Intelligence Unit. 
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